









in  international  organizations;  a  country whose  poverty,  disorganization,  refugee  flows, 











Pada  tahun  1990,  Somalia  menjadi  contoh  bagus  tentang  apa  yang  disebut  dengan 
“Negara gagal” dimana masyarakat tanpa pemerintahan yang kuat untuk mengatur Negara 
atau menjadi represntasi mereka dalam organisasi internasional. Negara gagal ini ditandai 
dengan  kemiskinan,  disorganisasi,  pengungsi,  ketidakstabilan  politik  dan  berbagai 
peperangan yang berpotensi berimbas melampaui batas negaranya  sehingga menggangu 
stabilitas  Negara  lain  dan  perdamaian  di  kawasan.  Pada  akhir  Perang  Dingin,  terdapat 
beberapa  contoh  Negara  gagal  di  Afrika  yang  kemudian  dapat  dianalisa  secara  teoritis 
sebagai  ancaman  pada  keamanan  dan  perdamaian  internasional  dan  kemudian menjadi 
obyek  perhatian  Dewan  Keamanan  PBB  untuk  melakukan  program  peace  making  atau 
peace keeping. 
 













article  in  Foreign  Policy,  Gerald  B.  Helman  and  Steven  R.  Ratner  described  the  failed 
nation‐state as a disturbing new phenomenon: an underdeveloped state characterized by 
“civil  strife,  government  breakdown,  and  economic  privation”  and  utterly  incapable  of 





participate  in meaningful way; and  those  that  rejected  the very  rules and precepts upon 
which  the system  is based.5 Somalia  fell  into  the  the  third category.  Its poverty,  internal 
divisions, and chronic violance disrupted civil order so severely that it could barely survive, 
much less play a role in the international system.  
To  Somalia’s  complicated  problems,  the  American  foreign  policy  establishment 








  The  history  of UN  peacekeeping  had  been  brief  and  limited  in  its  scope.  It  had 
begun  in  June  1948,  when  259  peacekeepers  were  deployed  to  oversee  an  armistice 
between  Israel and  the Arab states. Subsequently, Secretary‐ General Dag Hammarskjold 
drew  up  principles  that  shape  peacekeeping  efforts  in  the  Suez  Crisis  in  1956  and  long 
afterward. UN peacekeepers would6: 
1. oversee  compliance with  a  cease‐fire  or  armistice  agreements  that  had  already 








kinds of  conflicts,  though  the mission did not  solve problems  and  rarely,  if  ever  ended. 
Nearly ever peacekeeping force dispatched in the postwar years is still serving to this day, 
fulfilling  essentially  the  same  function  for  which  it  was  originally  deployed.  The  forces 












Heights  in  1974,  and  to  Lebanon  in  1978.  Since  very  few  troops were  employed  in UN 
peacekeeping, and none were American,  the  concept and practice of peacekeeping was 





The  Hammerskjold  model  assumed  a  conflict  between  states,  a  cease  fire,  or 
between  the  parties  to  the  conflict,  the  consent  of  the  conflicting  parties  to  the 
peacekeeping mission,  the neutrality of  the peacekeepers, and minimum use of  force by 
peacekeepers.7  The model  postulated  a multinational military  action  authorized  by  the 
Security Council under Chapter VI of the UN Charter. But the Gulf War was assuredly not a 





Desert  storm  was  carried  out  not  under  the  command  and  control  of  the  UN 
secretary‐general, but under U.S. commanders collaborating with those of more than two 
dozen other countries, several of which were principal U.S. allies. It was a coalition of the 
willing under American  leadeship.  Javier Perez de Cueller,  the UN’s secreatary‐general at 
that time, interposed no obstacles; in fact, he helped as he was able. The Security Council 
passed  the  resolutions  that  authorized  the  war’s  foundational  policies.  The  secretariat 
assisted  with  coordination.  The  Gulf  War  was  succesful  and  efecient  in  achieving  it’s 
limited objectives, though  its slow start gave Saddam a prolonged opportunity to conflict 
damage on the people and resources of Kuwait. 










been eliminated. By mid‐March  through early April 1991,  Saddam’s  forces drove  fleeing 









Soon  after  the  Gulf  war  ended,  the  United  Nations  choose  a  new  secretary‐
general,  the  French‐educated  Egyptian  Copt  Boutros  Boutros  Ghali  (with  George  Bush 
providing  the  necessary  U.S.  vote);  the  Americans  choose  a  new  American  president, 
William  Jefferson  Clinton;  and  there  followed  a  veritable  explosion  of  UN  activities 










of  the  conflicting  parties.  Some  operations  involved  new  activities;  monitoring  human 
rights practices, observing or overseeing elections, and  repartriating  refugees. So diverse 
have the concept and practices of peacekeeping become that  the  term may refer to any 




response  to  pressing,  often unanticipated,  problems  and  new,  often  unexamined,  ideas 
about  multinational  action.  Delivering  humanitarian  assitance  to  civilian  populations  of 
Kurds, Shiites, Somalis, Croatians, and Bosnian caught  in bitter conflicts within or among 
nations became a principal occupation of UN peacekeepers. The  instabilities of the post‐
cold  war  period,  the  Clinton  administration  enthusiasm  for  multinational  activities  and 






empires  and  indigenous  clans.  Somalia  had  the  characteristics  of  many  new  African 
countries: a weak borders, a weak sense of nationalm identity, a weak central government, 
and strong subnational clans.8 A decade of attempts at democratic self‐govenment ended 
in 1969 with a  coup    that brought General Siad Barre  to power. Barre has governed  for 
twenty years as a typical African strong man, but he had found  it more and more difficult 
to  maintain  control  of  the  country.  At  the  end  of  the  1980s,  disorder  intensified  and 
violance and repression spread. In May 1990, Barre arrested his leading opponents, and his 
personal guards fired into a crowd at a soccer match, killing sixty five people. He promised 











government  from  power.The  United  Somali  Congress  named  Ali  Mahdi  Mohammed  as 
interim  president,  while  another  group  named  Umar  Arteh  Ghalib  as  interim  prime 
minister.9. Both were rejected by Mohammed Farah Aideed, the  leader of a third faction. 











In  the  South,  clan  warfare  and  starvation  were  widespread,  agricultural  cycles 
were disrupted, and basic services had been devastated by bombardment and war. In the 
north, major cities were without electricity or running water, and violance was ubiquitos. 
The  tools  and  equipment  necessary  to  live  were  missing,  broken,  disrupted.  Displaced 
people  needed  food, medical  assistance,  and  security. UN  personnel, NGOs,  journalists, 
and  others  on  the  ground  documented  the  breakdown  of  authority  and  order  and  the 




Somalia  (UNOSOM  I),  to  expedite  the  delivery  food  and  deploy  fifty  unarmed  military 
obeservers  to  monito  the  cease‐fire.  But  this  first  effort  fell  far  short  of  the  mark; 
lawlessness  and  disorder  only  intensified  through  the  month  of  May,  making  it  nearly 
impossible  for help  to  reach  the Somalis.  In early  July, Aideed  said he would permit  the 
UN’s  fifty unarmed observers to monitor cease‐fire and speed the delivery of food.12 But 
UN flights to Mogadishu  were suspended that month, and Boutros‐ Ghali announced plans 
to  send  five  hundred UN  military  personnel  instead.  Boutros‐Ghali  did  show  a marked 
























The  most  pressing  problem  in  Somalia  was  widespread  hunger‐a  terrible 
humanitarian problem, but one that did not threaten to ignite an international conflict. Yet 
Boutros‐ Ghali  insisted  that  the  real problem  in  Somalia was  the nation’s economic and 





President  that  the  Somalia  operation  was  ‘double”13    Bush  resolved  to  move,  and 
Eagleburger informally assured the UN that the United States was ready to take the lead in 





were  conceived  and  commanded.  President  Bush  limited  the  mission  to  emergency 
humanitarian relief and steadfastly refused a larger military role in internal matters. He did 
not put U.S. forces  into a conflict  inadequately armed, commanded, and reinforced;  in all 
the operations carried ou under his presidency, U.S.  forces were adequately  trained and 
armed,  and  their  numbers were  sufficient.In  his  December  4  adress,  he  said,  “  To  the 
people  of  Somalis........We  come  to  your  country  for  one  reason  only:  to  enable  the 
starving to be  fed”.14Bush announced that the United States would  lead an  international 





to prepare  the way  for a UN peacekeeping  force  to keep  it moving. This operation  is not 




willing  to  take  on    the  more  complicated  and  dangerous  tasks  of  disarming  the  clans, 























the  inauguration  the  Clinton  admninistration  joined  an  accelerating  worldwide  trend 
toward  using  force more  frequently  in  the  form  of  multinational  operations  under  UN 
auspices and command. Clinton upgraded U.S. troops commitments to a UN peacekeeping 
force in Somalia and promised forces to help implement any peace agreement achieved in 
Somalia. His policies quickly engaged  the United  States  in more new  conflicts  than ever 
before. 
Clinton was  euphoric  about  the  operation  in  Somalia.  For  the  principals  of  the 
administration, peacekeeping provided a new solution to an old problem and a fig leaf for 
a president whose  campaign had  included  charges of draft dodging.17 The Clinton  team 
had  arrived  in  office  with  a  clear  commitment  to  support  the  rapid  expansion  of 
multinational UN sponsord peacekeeping operations around the world, to upgrade the size 
and professionalism of  the UN headquarters  staff,  and  to provide  troops  for operations 
carried out under UN command and UN rules of engagement. 
The Clinton administration would pursue a policy of global engegement and would  
not  shrink  from  the use of  force.  “ There  is a growing  realization” Morton Halperin and 
David Scheffer wrote in their influential book Self Determination in The New World Order, “ 
That collective use of military force can be legitimate means to achieve legitimate ends”.18 





in  a  memo  to  Secretary  of  Defense  Les  Aspin:  Peacekeeping  may  become  the  key  to 
preventing  virulent  conflicts,  from  causing  regional  explosions,  destroying  hopes  for 
democracy,  and  creating  grave  humanitarian  crises..........The  President  is  serious  about 
exploiting  new  opportunities  to  bolster  international  peacekeeping  efforts  and 
organizations...................You  should  help  Americans  understand  what  is,  in  fact,  a 
revolutionary  policy,  and  what  you  are  doing  at  DOD  to make  it  happen.19 U.S.  forces 





















thousand  U.S.Armed  Forces  personnel  were  deployed  to  Somalia.Consistent  with  U.S. 
Policy  objectives,  the  current  smaller  U.S.  contribution  of  approximately  forty‐four 
hundred personnel  reflects  the  increased participation by other UN Member States. The 
United States  is participating  in the UN operation  in Somalia (UNOSOM  II) with two basic 







Also  contributed  1,167  troops  for  the  Quick  Reaction  Force  (QRF)‐though  these  forces 
would prove neither well armed nor integrated.22 
Meanwhile the situation in Somalia had become more dangerous. Warfare among 
the  clans  had  intensified,  and  attacks  on UN  troops  had multipied.  The  Changes  in  the 
composition of UN forces and  in the command structure affected the relationship among 
Somali combatants, the UN,  and various national groups. 
In  Somalia  case,  The  Clinton  Team  and  the UN  secretary  general  seem  to  have 
underestimated the dangers of peacekeeping, assuming that peacekeepers would seldom 
face  armed  conflict or  confront  serious  adversaries.  This  benign  conception  of  the  new 
peacekeeping explains why Clinton’s Department of Defense Leaderhip was casual about 
denying  requests  for  additional  armor  in  Somalia,  and  about  intelligence  and 
reinforcements.  The  President  and  his  top  advisers  had  not  seriouisly  considered  the 
dangers involved in committing men to conflict under Chapter VII of the UN charter, under 
UN command, or under Boutros‐Ghalis’s rules of engagement. The Clinton administration 
failed  to  see  the  dangers  of  sending  U.S.  Forces  into  a  war  zone  under  an  ambigious 
command, without reinforcements, without adequate intelligence or weapons, and under 








use of  force  in  interventions  in  the  internal affairs of nations. Boutros‐Ghali proposed  to 
give  the  Secretariat  jurisdiction  over  the  conflict  in  Somalia,  which  required  some 
unprecedented  concept‐stretching  to  cover  intervention  in  internal  affairs of  a member 
state.  The decision by  the  Security Council  that  “the magnitude of  the human  tragedy” 
















now called UNOSOM  II.  It gave UN forces expanded military goals  including disarmament 
of  the country.  It vested command and control  in  the UN, and called  for  the “Secretary‐
General, through his Special Representative, to direct the Force Commander of UNOSOM II 
to assume  responsibility  for  the  consolidation, expansion, and maintainance of a  secure 
environment throughout Somalia”.24 Nation building became a primary goal, including the 






In An Agenda  for Peace  and  a  later essay,  “ Empowering  the United Nations,”27 
Boutros‐Ghali made a concerted effort to expand the jurisdiction of the secretary general 
to include the resolution of disputes before they escalated into conflict. Under the rubric of 
preventive diplomacy, he grouped  together  the  functions of peacemaking  (as defined  in 
Chapeter  VI);  peacekeeping  by  military  forces;  peace‐building  that  seeks  to  prevent 
disputes;  preventive  deployment  for  a wide  range  of  purposes,  including  facilitating  the 
delivery  of  humanitarian  assistance;  peace  enforcement;  and  broader  functions  of  fact 
finding,  intelligence, and analysis. More heavily armed missions to respond to aggression 
would  be  available on  call, under  the  command of  the  secretary  general. Boutros‐Ghali 
proposed  a  general  shifting  of  authority,  including  financial  authority,  from  the  reginal 
organizations to the secretary general, in spite of the Charter’s specific encouragement of 
regional arrangements to solve  local disputes.28 He also proposed offering “peacekeeping 
services”  for  the  settlement  of  longstanding  conflicts  in  regions  including  Angola, 




It was clear  from  the beginning  that   peacekeepers mission  in Somalia would be 
very different from any which the United States or its military had previously participated. 
Different  from  Operation  Desert  Storm,  from  UN  police  actions,  and  from  typical 
peacekeeping,  in which  the peacekepeers work with separate parties who have signed a 

























  At  first,  the  involvement  of  U.S.  took  the  form  of  a  judicious,  humanitarian 
peacekeeping  mission,  begun  during  the  administration  of  George  H.W.  Bush,  which 
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